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ABSTRAKTI
Termi Zhvillim Ekonomik është term që interpretohet në mënyra të ndryshme në
varësi të interesave ditore, politike e shoqërore. Zhvillimi ekonomik ndër tjera
nënkupton procesin e kalimit nga shkalla më e lartë në shkallë më të lartë aktivitetit
ekonomik dhe duhet theksuar që një shkallë e lartë e rritjes ekonomike mundëson
përmirësimim në fusha të ndryshme jetësore si: Bujqësia, Industria, Arsimi, e sfera
të ndryshme shoqërore.
Pra ne mund të konkludojmë që termi zhvillim ekonomik nënkupton arritjen e një
shkalle më të lartë në të gjitha fushat e jetës së njeriut, e jo vetëm sektorit ekonomik
prandaj disa herë i referohemi edhe si rritje e gjithëmbarëshme apo edhe si rritje e
mirëqenies.
Në rritjen ekonomike një nga faktorët deteminues janë edhe investimet e ndryshme
si ato, investime të jashtme dhe ato vendore, e në veqanti investimet nëpër komuna
të vogla të cilat gjenerojnë resurse të ndryshme ekonomike.
Parametrat dhe komponentët ndërtues të zhvillimit ekonomik janë kompleks dhe
prandaj ka mjaftë vështirësi në identifikimin e parakushteve për një zhvillim
ekonomik. Këto parametra i përfshijnë fushat e ndryshme si: investimi në projekte
që sjellin dhe ndikojnë në jetën e qytetarëve, rritja e konsumit agregat, rritja e
shkalles së edukimit, shfrytëzimi racional i buxhetit nga qeveria, një raport pozitiv
i bilancit të pagesave, rritja e GDP-së për kokë banori.
Është vërejtur gjatë keti studimi që nuk ekziston një çasje apo një zhgjidhje e vetme
për rritjen e ekonomis, theksë të veqantë investimeve në komuna të vogla. Por që
duhet të jetë një bashkë rendim akterësh e aktivitetësh që të arrihen rezultate të
deshirueshme në këtë drejtim. Faktorët e ndryshëm janë ata që ndikojnë në rritjen
ekonomike të vendit.
Duke punuar në një plan të mirëfilltë qeveritar e ndërështetëror të formulimit dhe
fokusimit të investimeve ne mund të arrimë deri tek rritja e ekonomisë dhe zhdukja
e faktorve negative që parandalojnë rritjen ekonomike.
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1

HYRJE

Liria ekonomike dhe tregu i lirë është qelsi i zhvillimit ekonomik, për të inkurajuar
sipërmarrjen e lirë dhe luftën ndaj monopoleve. Gjatë dy dekadave të fundit është
debatuar shumë rreth pikëpamjeve ekonomike, në lidhje me rolin e shtetit në
proqesin e zhvillimit. Në të vërtetë, është bërë shumë e domosdoshme, që shteti të
mos jetë me aktori kryesor në aktivitetet ekonomike, por shteti duhet ta kufizojë
veten e tij vetëm në krijimin e mjedisit të përshtatshëm, ku sektori privat mund të
udhëheqë dhe të lulëzojë. Më specifikisht, ndërhyrja e shtetit në ekonomi duhet të
projektohet me shumë kujdes, në mënyrë që të suportojë sektorin privat dhe jo
tapengojëatë. Por një prezencë e tepërt e shtetit në investime dhe aksione tregon për
de-liberalizim të tregut dhe politikave stimuluese. Frenimi i tregut të lirë sjell
shtërngime dhe devijime të mirë-funksionimit të sektorit privat dhe qeverisë.
Shteti duhet të rregullojë dhe drejtojë ekonominë sipas ligjeve të hartuara prej tij, të
cilat duhet të jenë në përputhje me kërkesat për mirë-funksionim nga grupet e
interesit.
Qëllimi kryesor i një qeverie është:
•

Mbrojtja e konsumatorit nga abuzimet,

•

Zhvillimi i sektorëve që sjellin më shumë të ardhura,

•

Ligje favorizuese për prodhuesit/ konsumatorin vendas,

•

Të garantojë zbatueshmërinë e ligjit,

•

Të krijojë dhe mbrojë mjediset investuese,

Kështu që pranimi në parim i kësaj paradigm është evidente në rënien graduale të
rëndësisë së aktiviteteve qeveritare, sidomos në ekonomitë evendeve të zhvilluara.
Në rastin tonë ku kemi të bëjmë me investimin në komuna të vogla mund të themi
se është një ndër faktorët kyq të rritjes ekonomike të një vendi, nësë deshirojmë që
ta argumentojmë këtë fjali fare thjeshtë mund të themi se komunat e vogla
(veqanerisht ato me potencial natyrorë) janë motorr i pa ndalshëm në rritjen
ekonomike.
1

Gjatë punimit jemi mundur që të vëm në theks të veqantë problematikat dhe situatat
që ndikojnë në rritjen ekonomike të një vendi gjatë investimeve në komunat e vogla.
Në kapitullin e parë jemi munduar që të shqyrtojëm zhvillimin ekonomik të Kosovës
dhe faktorët që ndikojnë në qendrueshmërin ekonomike,
Kemi vazhduar në kapitullin e dytë me rastet e investimeve në komunat e vogla
rastet Kosovë dhe Rajon.
Në kapitullin e tretë jemi munduar që të shqyrtojm rendesin e investimeve në
komunat e vogla, problematikat aktuale me të cilat ballafaqohet momentalisht kjo
sferë ekonomike, si dhe krijimi i ambientit sa më të favorshëm të investimeve në
komunat e vogla.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Një ndër pyetjet themelore e ngritur nga shumë ekonomiste është që: Pse vende të
ndryshme karakterizohen nga norma të ndryshe të rritjes ekonomike. Treguesit vënë
në pahë se egziston një numër mjaft i madh faktorësh që shpjegojnë diferencat midis
vendeve kur është fjala për rritjen ekonomike.
Në rritjen ekonomike të një vendi janë të pranishëm shumë faktorë ndër të cilët
mund të jenë: burimet njerëzore dhe kapitale, nivelin e stabilitetit makroekonomik,
zhvillimin institucional, arsimin, efektivitetin e sistemit ligjor, diversitetin etnik e
ligjor.
Nëse ndalemi për të sqaruar nocionin dhe rendesin e investimeve në tërsi mund të
themi se: Investimet përfaqësojnë të mira material të cilat shfrytëzohen për zhvillin
e lëmive ekonomike dhe joekonomike, andaj investimet si faktorë material zënë
vend të konsiderushëm në sigurimin e riprodhimit të zgjeruar, pra ato parqesin të
mira material të cilat në procesin e prodhimit shërbejnë për rritjen e mjeteve
prodhuese, të të mirave material të konsumit afatgjate dhe të rezervave. (Musa,
2002)
Me investime kuptojmë atë pjese të produktit shoqërorë (në bazën bruto) apo të
ardhurave shtetërore (në bazën neto) që shërben për rikonstruimin, modernizimin
apo zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese dhe për ngritjen e kapaciteteve të reja. Nga
kjo del konstatimi se investimet paraqesin pjesën e produktit shoqëror apo të të
ardhuravekombëtare të një periudhe të caktuar kohore gjate se cilës ajo nuk është
shpenzuar.
Investimet e përgjithshme në kuadër të ekonomisë së një vendi mund të jene:
•

Prodhuse (kanë për qellim të ngrisin aftësinë prodhuese të ekonomisë
kombëtare, duke mundësuar prodhimin e mjeteve dhe të lëndës së punës,

•

Konsumuese (ndikojnë në prodhimin e te mirave material konsumuese që
mundë të kenë karakter të konsumit të menjëhershëm dhe afatgjate.(Musa,
2002)
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Nëse qeveritë e shteteve të ndryshme dhe poletikëbersit ekonomik nisen nga faktoret
e lartëcekur të investimeve ekonomike, atëher mund të krijohen kushte të favorshme
për zhvillim ekonomik afatëmesem dhe afatëgjatë të shoqërisë.

2.1.1

Historik i shkurtër, Rritja ekonomike në Kosovë

Edhe pse Kosova ka shtrirje strategjike të favorshme për zhvillim ekonomik, ende
nuk mund të themi se kemi ekonomi jo se jo stabile por një ekonomi që le shumë
për të deshiruar.
Jam munduar që sado pak të paraqes historin e zhvillimit ekonomik që nga paslufta,
pra në qershor të vitit 1999, me vendosjen e protektoratit të OKB-së në Kosovë, u
ndërmorën masa të caktuara për tejkalimin e situatës së vështirë ekonomike dhe
sociale.
Gjatë viteve 1999, pjesën më të madhe të ndihmës ekonomike e kanë realizuar
donatorët e jashtëm. Ekonomia e sektorit shoqëror ende pret të rimëkëmbet përmes
procesit të privatizimit i cili është i ngadalshëm, ndersa biznesi privat po shënonte
hapa të dukshëm të zhvillimit, realizimi i privatizimit i manifestu me gabime të
shumta, ndëra ekonomia e vendore nuk po shënonte rritje të kënaqshme, mund të
theksjmë se zhvillimi ekonomik në perqindje të madhe po mvarej nga mërgata
(bashkëatdhetarët) të cilët nuk kursenin qe të ndihmonin pa masë në vendlindjen e
tyre, ndërsa besimi në instutucionet atëher të përkohshme ishte shumë i madhë që
do të benin hapa të siksesshëm në rritjen ekonomike por që ende nuk po vrehej një
ndryshim i dukshëm.
Me shpalljen e pavarësisë ne shkurt të vitit 2008 dhe me sigurimin e njohjeve nga
shumica e shteteve të rajonit Kosova ngriti statusin edhe legjitimitetin e saj në rajon.
Si rezultat, Kosova arriti që të veproj dhe bashkërendoj aktivitetet e saj ekonomike
dhe politike në përgjithësi me shtete tjera të rajonit si e barabartë së paku me ato
shtete që e njohën statusin e saj si të pavarur.
Kosova është edhe njëri nga shtetet më të vogla si për nga madhësia ashtu edhe nga
ndikimi i saj ekonomik në rajon.
4

Madhësia ekonomike e Kosovës nuk përbën më shumë se 0.43% të ekonomisë së
përgjithme të rajonit, po thënë ndryshe ajo përbën më pak se 1/20 e saj. Kjo më
shumë për shkak të mungesës së zhvillim të brendshëm ekonomik, gjegjësisht
mungesës së sektorit të prodhimit dhe industrisë, që nuk arrinë as për së afërmi ta
ngopë as konsumin e brendshëm, i cili mbulohet kryesisht nga importet të cilat për
shkak që rrisin deficitin tregtar (që ka arritur në më shumë se 2.2 milard Euro apo
rreth 45% të madhësisë ekonomike, viti 2008 – 2014) ajo ndikon eshe në zvogëlimin
e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). (Instituti KIPRED, 2014)
Kjo ndikon që Kosova të jetë jo vetëm një ekonomi shumë e vogël, por edhe një
ekonomi e cila nuk merr pjesë me prodhim në këtë rajon por kryesisht konsumon
nga ai.
Pra vendi ynë edhe pse meresurse tëmjaftushme të thuajse të të gjitha nevojave
qytetare prap është e mvarur nga importet rajonale përfshirë këtu edhe importet nga
Serbia, duke mos harruar edhe ekonomin jo terregullt e cila po e përcjellë qdo ditë
vendin tonë është një ngashkaqet shqetësuese fakti se si një numer i madhë i importit
dhe eksportit të mallrave por edhe investimeve direkte nga donator të ndryshëm
përfundon në forma të parregullta (paligjshme).
Investimet e Huaja Direkte (IHD) në Kosovë Brenda periudhës 2008 – 2014 kanë
shënuar rënie të dukshme krahasuar me vitet paraprake, kjo pasi që vendi ynë po
shëndrrohej në një zonë të pa sigurtë për investitorët dhe korporatat
shumëkombëshe.
Sistemi ligjor, ekonomik dhe ai ekzekutiv po dështonin në ruajtjen dhe kriimin e
kushteve të favorshmepërinvestime të ndryshme.
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Tabela 1: Indikatorët makroekonomikë të Kosovës

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Popullsia, në mijëra

1,662

1,687

1,712

1,738

1,764

1,791

1,817

BPV,

në

3,851

3,912

4,216

4,637

4,911

5,234

5,508

BPV për banor,

2,317

2,319

2,462

2,668

2,784

2,923

3,031

28.6

32.3

33.9

32.2

32.6

33.9

32.3

6.9

2.9

3.9

5.0

3.8

4.1

3.2

9.4

-2.4

3.5

7.3

0.6

1.2

1.4

million euro

në euro
Investimet, në
përqindje

të

BPV
Rritja reale e
BPV,

në

përqindje
Mesatarja
eperiudhës,në
përqindje
Llogaritë fiskale, në përqindje të BPV
Të hyrat
Nga:

Grante

24.5

29.3

27.6

28.1

28.1

27.1

27.8

0.0

0.0

0.7

0.4

0.7

0.0

0.0

24.7

29.9

30.0

29.8

30.5

30.2

28.6

0.0

-0.2

0.3

-0.1

-0.1

0.0

-0.1

-0,2

-0,7

-2,6

-1,8

-2,7

-3,3

-1,1

10.8

8.7

5.8

3.5

3.8

8.8

8.7

0.0

6.7

6.9

5.6

6.9

8.5

9.0

zyrtare
Shpenzimet
primare
Tëhyrat
einteresit, neto
Bilanci

i

përgjithshëm
Stoku
ibilanceve
bankare

të

qeverisë
Borxhipublik

Burimi: (Autoritetet e Kosovës, vlersimet e stafit të FMN dhe BB, 2015)
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Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), Bruto Produkti Vendor (BPV)
nominale gjatë periudhës është rritur nga 5.567,5 milionë euro në 6.046,8 milionë
euro. BPV-ja për kokë banori ka rënë nga 4.073,8 USD në vitin 2014, në 3.561,6
USD në vitin 2015. Në vitin 2016, sipas parashikimeve të BQK-së, BPV-ja në
Kosovë arriti në 6.470,1 USD, në krahasim me 5.957,2 USD në vitin 2010. BQK-ja
parashikoi një rritje reale të normës së PBV-së prej 3,6% në vitin 2016, krahasur me
një rritje reale të BPV-së prej 4.0% në vitin 2015, siç është vlerësuar nga ASK-ja.
Pavarësisht anës positive se ndikimi i përgjithshëm i krizës ekonomike ka qenë më
i vogël në Kosovë sesa në vendet fqinje, është e qartë se një rënie në Europë lë
Kosovën të cënueshem ndaj goditjeve ekonomike, përmes rënies në eksportet dhe
remitencat. Në vitin 2015, aktiviteti ekonomik është udhëhequr kryesisht nga pozita
e investimeve që shënoi një rritje prej 10.7%. Për më tepër, konsumi i përgjithshem
shënoi një rritje prej 2.1 % në vitin 2015, i udhëhequr nga konsumi familiar. Nga
ana tjetër, baza e ulët e eksporteve si dhe një rritje më e shpejtë e importeve të
mallrave dhe shërbimeve në krahasim me eksportet e mallrave dhe shërbimeve çuan
në një rritje në pozicionin neto të eksportit prej 3.3 %. Në vitin 2016 në bazë të
parashikimeve të BQK-së, Kosova protet të shënojë një rritje prej rreth 3.6%. Kjo
rritje pritet të gjenerohet nga kërkesa e brendshme, ndërsa eksportet neto pritet të
vazhdojnë të kenë kontribut negative në normën e rritjes së BPV-së. (Banka
Botërore – Rasti i Kosovës, 2016)
Rritja e aktivitetit ekonomik në Kosovë gjatë vitit 2017 është mbështetur nga rritja
e investimeve si dhe rritja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve. Sipas vlersimeve
ekonomia e Kosovës është karakterizuar gjatë vitit 2017 me një rritje të BPV-së
reale prej 4.3%. Në kuadër të llogarisë financiare, investimet e huaja direkte deri në
shtator të 2017 kanë shënuar rritje prej 10.5 % krahasur me periudhen e njejtë të
vitit 2016. (Banka Qendrore e Kosovës, 2017)
Nga figura që kemi nënë më poshtë verejmë se rritja ekonomike në vitin 2018 ka
nisur me nismë më tëmirë se ajo evitit 2017, por që eshtë prapa rritjes ekonomike të
vitit 2016.
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Figura 1: Rritja reale e BPV-së tremujore krahasuar meperiudhën përkatëse të vitit
paraprak
Burimi: (Skyscrapercity, 2018)

2.1.2

Faktorët që ndikojnë në qendrueshmërin ekonomike

Zhvillimi ekonomik është i lidhur ngushtë me shumë faktorë të cilët përmes
ndërlidhjeve të tyre bëjnë të mundur edhe zhvillimin e shtetit, qe nga kohë të
ndryshme janë bërë matje të shumta se si dhe cilët janë faktorët kryesor që mund të
ndikojnë në rritjen ekonomike të shtetit.
Faktorët që ndikojnë në normën e rritjes ekonomike shpesh herë ne teorinë
ekonomike janë marrë parasysh në mënyrë të zgjeruar, por edhe të ngushtuar.
Inkorporimi në analizë i numrit të caktuar faktorësh në një ekonomi konkrete varet
nga këto elemente: - shkalla e zhvillueshmërisë së ekonomisë, - madhësia e
venditkonkret, - sistemi politik në vend dhe ambienti ndërkombëtar, - pasuritë
natyrore dhe – pozita gjeografike e vendit. (Qosja, 2008)
Pavarësisht nga elementet e cekura të cilët na përcaktojnë se cilët faktorë zhvillimor
duhet të merren parasysh në politikën zhvillimore, sot në saje të zhvillimit të
shkencës në përgjithësi, si dhe të shkencës ekonomike në veqanti, numri i faktorëve
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që futen në analizë vazhdimisht po shtohen. Në nje periudhë kohore mjaft të gjatë
teoria e dikurshme ekonomike i ka stërtheksuar faktorët material të porodhimit,
sidomos mjetet për punë dhe lëndët e punës, ndërsa fuqia punëtore është trajtuar si
faktor i gjallë njerëzor. Shumë vonë informatat janë pranuar si factor i rëndësishëm
i prodhimit.
Ekzistojnë mendime të ndryshme mbi numrin e faktorëve dhe fuqinë e ndikimit të
tyre në normën e rritjes ekonomike. Disa ekonomistë nga Organizata
Ndërkombëtare për Punë të gjithë faktorët i klasifikojnë në disa grupe:
1. Resurset njerëzore, resurset financiare dhe informatat. (Qosja, 2008)
2. Zhvillimi teknologjik,
3. Numri, cilësia dhe lokacioni i institucioneve për arsim,hulumtim dhe
zhvillim,
4. Ambienti natyror,
5. Sistemi dhe ambienti politik, ndikimi i kompanive multinacionale dhe
format e bashkëpunimit me vendet tjera.
Un jamë munduar që duke analizuar investimet në komuna të vogla të bëjë
ndërlidhjen e faktorve të ndryshëm, gjat shfletimit të literatures studimore jamë
munduar që të theksoj vetem disa nga shumë faktorë të zhvillimit ekonomik:

2.1.2.1 Niveli arsimor i popullatës
Arsimi është një ndër shtyllat kryesore të një shoqërie të shëndoshë dhe të zhvilluar.
Në mënyrë që një shtet të zhvillohet në shumë dimensione, duke pasur në focus më
së shumti ekonominë, duke kushtuar rëndësi të veçan të sistemit arsimor. Arsimi
nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit por edhe më shumë qka tjetër, një përson i
arsimuar di të dalojë të drejtën nga e gabuara e të keqen nga e mira. (Barr, 2013)
Thënë shkurt, arsimi ka fuqi që tabëjë botën një vend mëtëmirë. Sado që vlera e
arsimit cilësohet e madhe dhe e rëndësishme, nuk është se përparësitë dhe rezultatet
positive të tij i kemi plotësisht të qarta. Qdo vit shkolle rrit mesataren vjetore të
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Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) prej 0.37 %, qdo vit shkolle rrit të ardhuarat
për person për 10 %. (The Value of Education, 2013)
Nga pikëveshtrimi teorik, janë të paktën tre mekanizma përmes të cilëve arsimi
mund të ndikojë në rritjen ekonomike. Fillimisht, në perspektivën mikro, arsimi rrit
kapitalin njerëzor të qenësishëm në fuqinë punëtore, e vila rrit produktivitetin e
punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të vazhdushme drejt një
niveli më të lartë të ekuilibrit të prodhimit. Së dyti, arsimi mund të rrisë kapacitetin
inovativ të ekonomisë, si dhe njohuritë e reja për teknologjinë, produktet dhe
proceset e reja që nxisin rritje ekonomike. Së treti, arsimi mund të lehtësojë
përhapjen dhe transmetimin e njohurive të nevojshme për të kuptuar dhe përpunuar
informacionet e reja dhe për të zbatuar me sukses teknologjinë e re të hartuar nga të
tjerët, të cilat përsëri promovojnë rritje ekonomike.
Por, a ndikon më shumë ngritja e cilësisë së arsimit në rritjen e zhvillimit ekonomik
apo zhvillimi ekonomik në ngritjen e cilësisë në arsim? Nuk është e lehtë që ti jepet
një përgjigje definitive për këtë. Të dy konstatimet kanë avantazhet dhe pikat e tyre
të dobta. Sipas pikëpamjës së parë, në mënyrë që një vend të ketë zhvillim ekonomik
dhe shoqëror, bazë për ta duhet të jetë njeriu i arsimuar ne institucione cilësore të
arsimit. Sipas pikëpamjes së dytë, po që se nuk investohet në arsim atëher edhe
cilësia vështirë se do arrihet. (KIPRED, 2011)
Një përparësi tjetër e madhe e arsimit është promovimi i barazisë gjinore dhe
fuqizimi i pozitës së gruas, e kjo ka përparësitë e veta edhe në aspektin ekonomik.
Pagat, të hyrat në agrikulturë dhe produktiviteti, që janë kruciale për ndalimin e
varfërisë.
Sido që të jetë, raporti në mes të rritjes ekponomike dhe edukimit ka qenë një ndër
damarët kryesorë të analizave të mëhershme ekonomike. Adam Smith në shekullin
e XVIII dhe Alfred Marshall në shekullin e XIX, dy figurat të rëndësishme në fushën
e ekonomisë kanë parashtruar pyetjen se si investimi individual në arsimim ndikon
në pasurinë e kombeve. Qasja e literaturës për këto fenomene mund të ndahet në dy
fusha të përgjithshme:
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a) Literatura mikroekonomike, që e shikon raportin në mes të mënyrave të
ndryshme të matjes së arritjeve arsimore të një personi dhe se sa ata fitojnë.
Shumica e studimeve tregojnë rezultate të përafërta për qka mund të quhet
shpagim personal apo privat nga arsimi. Në mënyrë individuale kjo do të
thotë se qdo vit shkollimi ngriti të ardhurat e tyre për 10 %. Kjo është një
shkallë e jashtëzakonshme e kthimit.
b) Literatura makroekonomike e cila shikon raportin në mes të matjeve të
ndryshme të nivelit total të arritjeve në fushën e edukimit për një vend si
tërësi dhe në shumicën e rasteve matjen standard të rritjes ekonomike në
shprehje të GDP-së në vende ku popullata mesatarisht ka kryer më shumë
vite shkolle dhe ka arritur rezultate më të larta në testet e njohurive.(Miller,
2014)
Pa dyshim që Kosova nuk përbën rast përjashtues nga tezat e mësipërme. Në një
ekonomi të re të cilën Kosova ka synim ta aplokojë, kapitali njerëzor konsiderohet
si aseti më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Kur themi kapitali njerëzor kemi
parasysh rolin e arsimit në ngritjen dhe formësimin e tij, duke ofruar keshtu
shkathtësitë kyçe që kërkohen në tregun e punës. Sa më i lartë që është niveli i
arsimit aq më i lartë do të jetë niveli i të ardhurave. E gjithë kjo rezulton edhe me
rritjen e probabilitetit për forcën punëtore të Kosovës për punësim jashtë vendit, që
do të ndikonte në rritjen e remitancave për kokë banori. Shpenzimet në arsim duhet
të shihen si investime, kthimet nga të cilat e përshpejtojnë rritjen ekonomike. E
gjithe kjo shpie te konkludimi se Qeveria e Kosovës do të duhej ta ketë prioritet
ndërtimin dhe zhvillimin e sistemit arsimor në vend dhe si rrjedhojë kjo do të
ndikojë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. (Mustafa,I. Hoti,A. Gashi,P. 2010)

2.1.2.2 Pasuritë natyrore
Pasuritë natyrore janë një factor i rendësishëm për zhvillim ekonomik, të cilat në
bashkë-veprimme faktorët tjerë (kapitali, fuqia e punës, teknologjia) mund të jenë
factor i rendësishëm, por jo qdo herë edhe faktori më i rendësishëm. Janë të njohura
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shembujt për disa shtete të cilët realizojnë BPV të lart, në total dhe në kokë banori,
duke i falënderuar aktivitetit tëresurseve natyrore të rendësishme, si p.sh., me
eksploratim dhe eksportimin e naftës ose në bazë të shfrytëzimit të bukurive
natyrore për zhvillim e turizem etj. Nga ana tjetër, ekzistojnë shtete me zhvillim të
lartë me resurse natyrore të kufizuara (p.sh. Japonia), të cilat mungesëm e këti
faktori zhvillimor me shumë sukses e kompensojnë me teknologji të larta,
meprodhimin e lëndëve të para artificiale. Por, ka shtete të cilat kanë resurse
natyrore, por në mungesë të kapitalit dhe të faktorëve tjerë, megjithatë, janë të pa
zhvilluara.
Në resurset natyrore bëjnë pjesë sipërfaqe punuese, pyjet, ujërat, toka e pasur me
xehe dhe pasuri minerale, klima, bukuritë natyrore për turizëm etj. Pjesë e resurseve
natyrore janë ripërtirës (pyjet, lumenjët…), ndërsa një pjesë janë të pa përtrirës
(p.sh,nafta). Për këtë shkak, me resurset natyrore duhet në mënyrë racionale të
ekonomizohet, veqanërisht kursehen ato jo përtrirëset, ndërsa te të tjerat të
mundësohet riprodhim normal. Gjithashti, qmimi i këtyre faktorëve është indicator
vallë ato janë të rralla (atëhetë kanë qmim të lartë) ose jo (qmimi i tyre është më i
ulët), me qka lë mundësi të bëhet kombinim i tyre dhe zëvendësim, kur ka mundësi.
(Lila, 2010)
Nese ndalemi kalimthi neper pasurit natyrore të Kosovës mund të theksjomë se
Kosova disponon me resurse natyrore të ndryshme të cilat, me një valorixim
bashkëkohor dhe racional, mund të jenë edhe në të ardhmen një burim kualitativ i
zhvillimit. Nga 9 xehe më strategjike në botë, 4 prodhohen në kosovë (nikeli, zinku,
plumbi dhe thëngjilli). Kërkesat e planifikuara vjetore në tregun botëror për këto
xehe janë mjaftë tëlarta. (nikeli 5%, zinku 4.9%, plumbi 5.7% dhe thëngjilli 5.5%
në vit).
Në mesin e burimeve natyrore të Kosovës, është biosfera (dielli, ajri, uji etj).
Biosfera ka një rëndësi të veqantë, e cila deri tani nuk është ndotur edhe për kundër
ndotësve të medhenjë si: KEK-u dhe TREPQA.
Midis burimeve natyrore të Kosovës janë edhe klima, toka dhe mallet. Në Kosovë
janë prezentë tre tipe klimash mesdhetare të ndryshme, kontinentale dhe malore.
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Klima e cila mbizotëron në Kosovë është në vetvete një pasuri natyrore dhe një
factor ndihmës për zhvillimin e bujqësisë e sidomos të blegtorisë, të perimeve,
drithrave, të pemëve dhe të hardhisë. Kosova disponon me burime dhe akumulime
të konsiferueshme ujore.
Pra Kosova mund të themi se është një nga vendet me resurset natyrore më të mëdha
në Ballkanë, por e gjitha qka nevoitet është ristrukturim i shfrytëzimit të tyre,
rifunksionim i investimeve në këto resurse dhe menagjim i denjë për secilin sector.

2.1.2.3 Zhvillimi infrastrukturor
A mund të thuhet se investimetqë janë të nisura nga qeveria nuk luajnë asnjë rol në
rritjen ekonomike të vendeve në zhvillim? Në realitet ndodh, që investimet publike
zenë pjesën më tëmadhe të totalit tëinvestimeve të kryera në ekonomitë në zhvillim.
Fokusi i studimeve qëndron në rëndësinë, që kanë investimet publike kundrejt
investimeve private, për të stimuluar rritjen ekonomike (Khan, 1996; Countinho dhe
Gallo, 1991; Koti, 2016).
Bazuar në studimet nga Rebelo (1991), Devarajan (1996) u gjetën tre karakteristika,
që diferencojnë infrastrukturën nga format e tjera të kapitalit.
Ato konsistojnë në:
•

Së pari, investimet në infrastrukturë janë në shifra shumë të mëdha, projekte
intensive kapitale, që tentojnë të bëhen “monopole natyrale”, pasi shërbimet
janë kosto-efektive, nëse sigurohen nga një biznes i vetëm.

•

Së dyti, këto kanë kosto fillestare shumë të lartë, por përfitimet dhe kthimi
vazhdon për periudha shume të gjata kohore, shpesh herë edhe me dekada,
por kjo kohë e gjatë e investimit dhe kthimit sjell sfida të mëdha për
financimin dhe provigjionet.

•

Së treti, investimet infrastrukturore kanë mundësinë të gjenerojnë
eksternalitete positive, kështu që kthimi social i një projekti mund ta
tejkalojë kthimin privat të operatorit investues. Kjo mund të sjellë ulje të
provigjonimeve të investimeve të nevojshme. Për këto arsye, investimet
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publike në infrastrukturë janë siguruar nga sektori public, nga partneriteti
publiko-privat si dhe biznese private të rregulluara.(Devrajan,S. dhe
Swaroop,V. 1996)
Për të vendosur secilat projekte infrastrukturore duhen investuar, qeveritë duhen të
matin me shumë kujdes peshën e kthimit social përkundrejt kostove të financimit
dhe pasojave fiskale. Për këtë duhet marrë parasysh, që investimet në infrastrukturë
nuk kanë si qëllim primar rritjen e të ardhurave. Disa projekte infrastrukturore mund
të kenë kthim të lartë social, pavarësisht se kostot nuk mund të rikuperohen me
vendosjen e tarifave për përdoruesit e investimit ose me rritjen e tatimit mbi të
ardhurat nga aktiviteti.
Qeveria e Kosovës është zotuar për të ofruar infrastrukturë publike të nevojshme
për krijimin e një mjedisi më të mirë për biznes. Furnizimi i qëndrushëm me energji
dhe ujë, si dhe lidhja e transportit me korridoret regjionale dhe evropiane do të
krijojnë mjedis më të mirë për sektorin privat. Për bizneset bashkëkohore
infrastruktura teknologjike është e domosdoshme për të rritur produktivitetin dhe
ulur koston operative. Kjo vlen edhe për sektorin e bujqësisë e cila ka nevojë për
infrastrukturë përcjellëse, siq është ajo e ujitjes. Por të gjitha këto duhet të bëhen në
harmoni të plotë dhe duke shfrytëzuar burimet natyrore në mënyrë sa më racionale,
nëpërmjet balancës në es të nevojave të menjëhershme ekonomike dhe
qëndrueshmëri mjedisore. (Ministria e Financave, 2017)

Për këtë fushë prioritare fokusi do të jetë në këto masa:
Furnizimi i qëndrushëm me energji për qytetarët dhe bizneset, krijimi i një klime të
përshtatshme për investime.
Prioritet për Kosovën mbetet përkushtimi në përfundimin e akseve kryesore
ndërkombëtare dhe rajonale rrugore si dhe linja ndërkombëtare hekurudhore për të
mundësuar qarkullim më të shpejtë. Gjithashtu, shtrirja e infrastrukturës së
teknologjisë informative do të bëjë që të ulen kostot operacionale të cilat do të
mundësonin rritje të investimeve.
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2.1.2.4 Politikat ekonomike
Politika ekonomike e shtetit është tërësia e vendimeve dhe e veprimeve të
instutucioneve publike, të bazuara në ligje dhe rregulla të caktuara, për arritjen e
objektivave ekonomiko-shoqërore të një vendi dhe mbrojtjen e interesave të
shoqërisë në tërësi, nëpërmjet funksionimit optimal të qdo njësie ekonomike
vendore.
Karakteristikat më të rëndësishme të politikës ekonomike të shtetit e të organizmave
të tij konsiderohen:
•

Vendim-marrja nga ana e organeve dhe autoriteteve publike në përputhje të
plotë me kompetencat e tyre,

•

Ushtrimi i politikës ekonomike në bazë të vendimeve, ligjeve dhe rregullave
të aprovuara nga organet ligjëvënëse,

•

Trajtimi i barabartë ligjor i njësive ekonomike dhe individëve, koordinimi i
politikës ekonomike me të gjitha aspektet e tjera të politikës shtetërore,
përdorimi i te gjithe arsenalit të metodave, mjeteve dhe të formave të
përshtatëshme për ndërhyrjen dhe ndikimin në veprimtaritë ekonomikofinanciare të një vendi,

•

Orjentimi i vazhdushëm për ristrukturimin sectorial e territorial të
ekonomisë,

•

Vlerësimi i burimeve material, financiare e njerëzore të vendit.

Duke i pasur parasysh elementet themelore, rregullat, në të vërtetë, shteti i vendos
pjesët përbërëse të ndara, nënsistemet e sistemit ekonomik. Ata e formojnë
përmbajtjen e sistemit ekonomik.
Objektivat kryesore të politikës ekonomike të një qeverie janë:
•

Hartimi dhe zbatimi i strategjise ekonomike për ruajtjen e stabilitetit
makroekonomik,

•

Përmisimi i strukturës sektoriale të ekonomisë, i nivelit të saj eknik e
teknologjik,
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•

Përmisimi i zhvillimit territorial të ekonomisë dhe ulja e disniveleve me
rajoneve të ndryshme të vendit,

•

Sigurimi i kushteve sa më të mira për marrëdhëniet ekonomiko-tregtare me
vendet e treat dhe krijimi i një klime të favorshme për investitorë të huaj e
vendor,

•

sigurimi i kushteve sa më optimale sociale, zbutja dhe eliminimi i varfërisë,
zhvillimi i arësimit, shëndetësisë dhe i te gjithë sektorëve social.

Si metoda dhe instrumente më të rëndësishme ekonomike konsiderohen ato që kanë
të bëjnë me menaxhimin e masës monetare, nivelin e normave të interest, tarirat
tatimore edoganore, kurset valutore, financimet buxhetore.

2.2

Rastet e investimeve në komunat e vogla, rasti Kosovë / Rajon

Projektet kapitale në njërën anë ndikojnë drejtëpërdrejtë në zhvillimin ekonomik
dhe në anën tjetër ndikojnë në rritjen e debatit demokratik dhe përfshirjes së
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Përmes investimeve kapitale komunat kanë
zgjeshur format e nxitjes së zhvillimit ekonomik; përmes infrastrukturës modern
apo subvencionimit, përmes investimit në shkolla të reja apo në paisje për
hulumtime laboratorike etj.
Një pjesë e madhe e investimeve kapitale në Kosovë ende janë të orientuara në
pjesën e infrastrukturës rrugore. Faktorët që ndikojnë në orjentimin e investimeve
kapitale më shumë në planifikim urban dhe mjedisor përfshijnë infrastrukturën ende
të dobët në disa pjesë, kërkesat më të mëdha për këto projekte dhe sfidave në
diskutimet publike që kanë bëjnë me investime kapitale. Komunat si edhe
institucionet qëndrore tani kanë filluar të ballafaqohen me problemin e mirëmbajtjes
së rrugëve dhe investimeve të tjera kapitale dhe kjo e shtron nevojën edhe të rritjes
së kapaciteteve planifikuese të komunave.
Komunat kanë nevojë edhe më tutje të rrisin performancën në planifikim të
projekteve kapitale. Investimet e vazhdueshme në infrastrukturën rrugore kanë bërë
16

që mirëmbajtja e rrugëve të jetë problematike. Kësaj i shtohet edhe problem i
segmentimit të shumë projekteve duke krijuar dosje të shumta për të njëjtin project.
Problemet pronësore janë më të shpeshtat dhe për të cilat komunat do të duhej të
punonin shumë më shumë para planifikimit për zbatimin e projekteve. Edhe pse
komunat janë të kufizuara për shkak të invovimit të shumë akterëve si gjykatat,
operatorët privat etj.
Rëndësia e projekteve kapitale në nivel local qëndron në nevojën e komunave për
zhvillim dhe planifikim të zhvillimit të tyre ekonomik dhe social. Decentralizimi
nuk ka nënkuptuar vetëm zhvendosje të kompetencave për kryerje të shërbimeve
komunale për qytetar por edhe të decentralizimit të obligimit dhe së drjetës që kanë
komunat për t’u zhvilluar dhe për të planifikuar zhvillimin e tyre.
Në pjesën e hartimit të buxhetit të Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03/L-048 për
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësisë i bënë komunat partnere të
njëjta në hartimin e buxhetit sikur edhe secilën organizatë tjetër buxhetore. Të gjitha
dispozitat e këtij ligji zbatohen për komunat njëlloj si për organizatat e tjera
buxhetore. (Republika e Kosovës (2008) Ligji nr. 03/L-048, neni 57)

2.2.1

Komuna e Deçanit

Komuna e Deçanit shtrihet në perëndim të Kosovës dhe është pjesë përbërëse e
rajonit tëDukagjinit. Përveç se kufizohet me dy komuna tjera të Kosovës, Pejën dhe
Gjakovën, Deçani kufizohet edhe me dy shtete fqinje, Shqipërinë dhe Malin e Zi.
Qyteza e Deçanit bashkë me 42 fshatrat e kësaj komune përbëjnë një territory prej
371 km2. Ka një popullatë prej 53,978 banorë, ku 99% e tyre janë shqiptar.
Ekonomia varet kryesisht nga bujqësia. Klima e mirë dhe uji i pastër i jep Deçanit
një përparësi për zhvillimin e turizmit dimëror dhe atij veror. Bjeshkët e Nemuna
dhe Manastiri i Deçanit janë dy nga atraksionet më tëmëdha turistike.
Nëse ndalemi dhe analizojmë investimet e bëra në këtë komunë që nga shpallja e
pavarësisë, këtë mund ta bëjmë duke shetitur nëpër vite.
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Nga buxheti i përgjithshëm i Komunës së Deçanit, 29% e mjeteve janë të destinuara
për investime kapitale. Për dy vitet e fundit (2008,2009), investimet kapitale me të
hyra vetanake kapin shumën prej 1.7 milion euro. Tabela paraqet disa nga projektet
që janë realizuar me këtë buxhet këto dy vite.

Tabela 2: Investimet kapitale në Deçan gjatë 2008 dhe 2009
Viti

Emir i projektit

Shuma e projekteve

2008

Asfaltimi i Qendrës

183,046 €

2008

Asfaltimi i rrugës në Strellc të Ulët

100,000 €

2008

Asfaltimi i rrugës Lumbardh-Dashinoc

2008

Asfaltimi i rrugës Irzniq-Qendresë

2008

Asfaltimi i rrugës Pobergje

2009

Asfaltimi i rrugës Irzniq-Pozhar-Isniq-Strellc

210,000 €

2009

Ruga e qytetit Carrabreg-Dautaj

250,000 €

2009

Kanalizimi i ujërave të zeza

200,000 €

84,192 €
100,000 €
60,000 €

Burimi: (Institute GAP, 2009)

Në 3 vitet në vijim (2010-2012), buxheti i komunës së Deçanit vlerësohet të jetë
14,652,499 euro, prej të cilave 4,934,559 euro do të dedikohen për investime
kapitale.

Tabela 3: Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Deqanit 2010-2012
Buxheti

2010

2011

2012

4,751,808

4,863,990

5,036,701

Të hyrat vetanake në €

500,641

516,535

531,435

Investimet kapitale në €

1,564,322

1,598,763

1,771,474

Buxheti i përgjithshëm në €

Burimi: (Institute GAP, 2009)
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Investimet kapitale në Komunën e Deçanit gjatë viteve 2010-2011 janë fokusuar
kryesisht në rregullimin dhe asfaltimin e rrugëve, instalimit dhe shtrirjes së rrjetit të
kanalizimit dhe ujësjellësit. Shuma e përgjithshme e mjeteve që ka në dispozicion
kjo komunë për investime kapitale gjatë një viti është afro 1.9 milion euro.
Qyteti i Deçanit edhe përkundër disa investimeve publike gjatë këtyre viteve
karakterizohet me një pamje jot ë rregullt ndërtimesh, me mungesë kontejnerësh, si
dhe pa vende të gjelbruara dhe rekreative.

Tabela 4: Disa nga investimet kapitale gjatë vitit 2011
Projektet kryesore të realizuara gjatë 2011

Vlera Euro

Asfaltimi i rrugës Osmonaj në Isniq

296,475

Punimi i sistemit të ujësjellësit në Isniq

257,129

Punimi i stadiumit të futbollit në Deçan ‘Faza e parë’

99,547

Asfaltimi i rrugës Deçan-Hulaj

194,849

Asfaltimi i rrugës Deçan-Carrabreg i Epërm

111,230

Punimi me kubëza të betonit i rrugës Curraj në Strellc

48,174

Burimi: (Komuna e Deçanit, Janar – Dhjetor 2011)

Komuna e Deçanit në vitet në vazhdim ka vazhduar me trendin e njejtë të
investimeve të cilat kryesisht ishin të fokusuara në rregullimin dhe mirmbajtjen e
rrugeve, rregullimin e sistemit të kanalizimit dhe mbeturinave, por lanë pas
investimet kapitale të cilat do ndihmonin në ndryshimin e jetës sociale e ekonomike,
kjo komunë ende mbetet një nga komunat me nivelin më të lartë të papunësisë edhe
pse gjeneron resurse të mjaftueshme për zhvillim ekonomik.
Investime kapitale janë të pakta ku ndër to mund të theksohen ndërtimi i
Hidrocentraleve në bjeshkët e kësaj komune të cilat ende nuk janë 100%
funksionale, dhe investim ky që përkunder optimizmit të lartë ende mbetet project
me perfitime jot ë mëdha. Projekt tjetër që vlenë të permendet është edhe perfundimi
i Stadiumit të qytetit.
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Mbetet të shihet nëse investimi i fundit që po flitet të ndodhë (ndërtimi i rrugës
Deçan – Plavë), do të rrisë interesimin e investimeve të huaja dhe atyre vendore që
të bëhet progres në zhvillim ekonomik.
2. 2.2 Komuna e Junikut
Komuna e Junikut e themeluar fillimisht si pilot njësi komunale është transferuar në
kumunë mekompetenca të plota nga janari i vitit 2010. E shtrirë në rrafshin e
Dukagjinit, me një popullsi mbi 6 mijë banorë, Juniku vlerësohet të ketë potenciale
të mira për zhvillimin e turizmit, ekonomisë rurale dhe sidomos për promovimin e
trashëgimisë kulturore.
Mundësitë buxhetore të Komunës së Junikut mbeten tejet të vogla për të realizuar
investime të gjëra në fushën e investimeve kapitale. Gjatë një viti, kjo komunë ka
në dispozicion rreth 270.000 euro për të investuar. Pjesa më e madhe e investimeve
të hasura në Komunën e Junikut gjatë këtyre viteve ka ardhur nga donacionet.

Tabela 5: Disa nga investimet për viteti 2010,2011 dhe 2012
Projektet kryesore të realizuara

Shuma (euro)

Zhvillimi i parkut natyral “Moronica”

41,534

Rregullimi shtratit te lumen Erenik dhe Junik ‘Faza 4’

31,789

Rregullimi shtratit te lumen Erenik ‘Faza 3’

83,620

Rikonstruktimi i rrugës në relacionin Junik - Voksh

244,738

Rregullimi shtratit te lumen Erenik ‘Faza 2’

141,654

Rregullimi shtratit te lumen Erenik ‘Faza 1’

443,089

Rregullimi i rrugës në lagjen ‘Bajraktari’

146,336

Burimi: (Komuna e Junikut, 2012)
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2. 2.3 Komuna e Drenasit
Drenasi bën pjesë në rajonin e Drenicës dhe është një nga komunat e cila së bashku
me Skenderajn kanë qenë bartëse të rezistencës kombëtare në Kosovë. Komuna e
Drenasit shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës, ku një siperfaqe prej 290km/2
jetojnë 68,526 banorë. Kjo komunë është e njohur për shkretitoren e “Feronikelit”
e cila tani është e privatizuar. Pjesa dermuese e ekonomisë është e fokusuar në
bujqësi.

Tabela 6: Investimet kapitale gjatë viteve 2008 dhe 2009
Viti

Emir i projektit

Shuma €

2008

Ndërtimi i shehit “Skenderbeu”

1500,000

2008

Ndërtimi i rrugës në fshatin Vuqak

240,000

2009

Ndërtimi i palestrës sportive

85,318

2009

Ndërtimi i ujësjellësit ne fshatin Polluzh

50,000

2009

Asfaltimi i rrugës në Tërdec

180,000

Burimi: (Institute GAP, 2013)

Komuna e Drenasit parashikoj që për vitet në vijim të ndaj këto mjete për investime
kapitale:
•

2010 – janë planifikuar 2 milion e 234,780 euro,

•

2011 – janë planifikuar 2 milion e 127,028 euro,

•

2012 – janë planifikuar 2 milion e 239,309 euro.(GAP, 2013)

•
Ndër projektet madhore që kan ndodhur në këtë komunë është edhe ndërtimi i
PARKUT TË BIZNESIT i cili për qellim kryesor ka; Krijimin e një ambienti fizik
për bizneset vendore dhe ndërkombëtare, Tërheqja e investimeve të reja, Zgjerimi i
industrisë ekzistuese dhe Zhvillimi i lokaliteteve të caktuara.
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Gjatë viteve në vazhdim në këtë komunë perveq fokusit në Parkun e Biznesit dhe
privatizimit të Feronikelit, investime të dukshme nuk ka pasur në sektore tjera veq
ati infrastrukturor. Në vitit 2016 komuna e Drenasit për investime kapitale ka ndarë
plotë 3 milion e 556,333 euro, por ende shumica e investimeve fokusohen në
ndërtimin e infrastruktures rrugore, mirmbajtja dhe ndërtimi i rrjeteve të ujësjellësit,
mirmbajtja e shesheve, investime minimale në bujqësi, por mbi të gjitha mbetet
komuna me investimet më të mëdha të realizuara në mesin e komunave të vogla në
Republiken e Kosovës.

2.2.4. Rastet në Shqipëri
Shqipëria ka treguar interesim të madhë në investimet e ndryshme për zhvillim
ekonomik, pas trazirave të viteve 90-ta në Shqipëri vrejme një interesim shumë të
madhë për rimëkembjen ekonomike, dhe focus i veqantë i është dhënë Investimeve
të Huaja Direkte (IHD). Nga ana e qeverisë janë hartuar dhe janë zbatuar një sërë
politikash nxitëse për të inkurajuar investitorët e huaj. Shkalla në të cilën IHD-të
mund të ndikojnë në rritjen ekonomike, varet nga një sërë faktorës; madhësia e
tregut, hapja e tregtisë, niveli i kapitalit human, cilësia e institucioneve,
infrastruktura e vendit etj.
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Figura 2: (Ecuria e IHD-ve në Shqipëri, 2012)
Stoku i investimeve të huaja në Shqipëri është kryesisht; i formës së kapitalit
aksionar, i fitimeve të riinvestuar dhe si capital tjetër (si hua e brendshme e
kompanisë nga kompanitë mëmë).
Në do mundohemi që të marimim disa raste të investimeve në komunat e vogla në
Republiken e Shqipërisë.
Stoku i investimeve kryesisht atyre të huaja (IHD) në Shqipëri është kryesishti
formës së kapitalit aksioner, i fitimeve të riinvestuara dhe si kapitaltjetër (si hua e
brendshme e kompanisë nga kompanitë mëmë). IHD-të në Shqipëri kanë ndikuar në
rritjen ekonomike kryesisht në sektorin e shërbimeve dhe në infrastrukturë, ato
ndikuan në rritjen e nivelit të të punsuarve gjithashtu ato ndikuan edhe në rritjen e
efiqencës teknologjike dhe industrial.

2. 3 Rëndësia e investimeve në komunat e vogla
Ka pasur hulumtime të gjera për kontributin e Investimeve Direkte (ID), në
zhvillimin ekonomik. Investimet mund të sjellin shumë perfitime të zhvillimit
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ekonomik për një komunë. Disa nga përfitimet kyqe potenciale janë dhënë më
poshtë:
•

Krijimin e vendeve të punës: Investimet mund të krijojnë vende pune
direct në operacionet e degëve të jashtme. Po ashtu mund të krijojnë vende
pune indirect tek furnizuesit dhe partnerët.

•

Qasja në tregun e eksportimit: Investimet shpesh janë intensive në eksport
se san ë investimet vendëse dhe mund të qojë në eksportet e kompanisë
locale përmes zhvillimit të mundësive të zingjirit ndërkombëtar të furnizimit
për kompanitë locale që i furnizojnë investitorët e jashtëm.

•

Ngritje të investimit vendës: Përmes lidhjeve lokale, Investimet mund të
kenë ndikim të rëndësishëm në ngritjen e investimeve në kompanitë
vendëse. Në disa regjione me bazë të fuqishme prodhuese, programet për të
zhvilluar lidhjet locale të furnizimit me kompanitë e jashtme kanë quar në
investime të brendshme që janë të barabarta me 50% të vlerës së investimeve
fillestare të brendshme.

•

Produktivitet më i lartë: Investitorët e jashtëm mesatarisht kanë
produktivitet më të lartë se sa kompanitë e vendit, që e ngritë produktivitetin
e përgjithshëm dhe prandaj atraktivitetin e ekonomisë locale. Në të njëjtën
kohë, përmes lidhjeve locale Investimet bëhen më të ngulitura në ekonominë
locale, që i thellon rrënjët e investitorëve të jashtëm në komunë, duke e ulur
rrezikun që ata do ti mbyllin degët e tyre në aspektin afatgjatë.

•

Qasje në teknologji: Investimet e brendshme përmesinvestimit në zona të
nënzhvilluara dhe formave të reja të investimit është burim kyq i Hulumtimit
dhe Zhvillimit (HZH), për një ekonomi, dhe ka përhapje të gjerë në
ndërmarrjet locale dhe institucionet hulumtuese.(Ka instrumente sikurse
www.fdibenchmark.com dhe www.competitivealternatives.com që iu
ndihmojnë investitorëve në mbledhjen e të dhënave dhe kategorizimin e
lokacioneve për sektorë të ndryshëm dhe projekte investive)
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2. 3.1 Problemet aktuale
Problem aktuale për investimet mbesin të mëdha si për investimet vendohe ashtu
edhe për ato të Huaja, vendi ynë po kalon në faza të ndryshme pas shtetë-ndertimit
dhe si rezultat i saj, Kosova ballafaqohet me problem të mëdha, ndër të cilat mund
të veqojmë:
Varshmëria e lartë ndaj remitencave e bën Kosovën të ndjeshme ndaj traumave
të jashtme. Kosova ende pranon një sasi të madhe të të hyrave nga dërgesat e
migrantëve, të cilat më së shumti kanë ndikim në konsumin e ekonomive familiar.
Kapacitetet vendore të ndjeshme në prodhimin e rrymës elektrike do të mund
të kërkonin burime buxhetore shtesë në subvencionimin e sektorit e energjisë, duke
shpier në përkeqësimin e deficitit tregtar.
Dobësimi i përformancës së ndërmarrjeve në pronësi publike (NPP) – pronësia
e NPP-ve, të cilat janë në radhë të parë të parapara për të ofruar mallra publike e
ekspozon Kosovën para rreziqeve të mëdha qoftë përmes nevojës për të garantuar
ofrimin e pandryshueshëm të mallrave publike.
Kapaciteti i kufizuar në ekzekutimin e projekteve kapitale së bashku me
shpenzimet shtesë do të mund të shpiente në nënekzekutimin e projekteve kapitale
dhe si rrjedhojë drejt rritjes më të ulët ekonomike. Përderisa financimi nga
Investimet Financiare (IF) ka një rol shumë të rëndësishëm në nxitjen e rritjes
ekonomike.
Impakti i çmimeve të metaleve bazë në eksporte përbërja e eksporteve të Kosovës
karakterizohet kryesisht nga eksporti i metaleve bazë dhe lidhjet ngushtë me vlerën
totale të eksporteve. (Ministri e Financave, 2018)
Problemet e investimeve nëpër komuna të vogla kushtëzohen edhe nga; zbatimi i
ligjit (edhe pse Kosova është pjesë e shumë marrveshjeve ndërkombëtare për
zgjedhjen e problemeve në investime, duhen gjykata të specializuara në çështjet
tregtare, sferat investuese), sigurimi i tutujve të pronësisë (shumë prona nuk mund
të regjistrohen me tituj të pastër pronësor, për shkak të pengesaveligjore të
shkaktuara apo nga mangësitë në zbatim të ligjit, nga mungesa e procedurave të
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sakta dhe mos zbatim i ligjit, zhvillimi i zonave ekonomike (kemi shumë pak zona
ekonomike të miratuara dhe mbeshtetura nga Qeveria e Kosovës), nevoja për një
fuqi puntore të kualifikuar, ekonomi informale (mbetet në nivele të larta dhe dëmton
mjedisin e të bërit biznes, për shkak të konkurrencës së pandershme), forcimi i të
drejtave të pronësisë intelektuale (investitorët janë të ndjeshëm ndaj respektimit të
të drejtave të pronësisë).

2. 3. 2 Krijimi i ambientit të favorshëm investues
Situate aktuale e zhvillimit ekonomik në plan të gjerë dhe problemet e përshkruara
lidhur me Investimet shtrojnë nevojën për kompletimin e masave të politikës
ekonomike, kuadri ligjor dhe ambienteve institucionale për krijimin e një mjedisi
miqësor për biznese dhe investime. Politikat në të vërtetë duhet tu adresohen njësoj
të gjithë investitorëve privat, të jashtëm dhe vendor. Në këtë pjesë do mundohemi
shkurtimisht ti përmendim disa nga çështjet më relevante për ndërtimin e një mjedisi
të favorshëm për investime.
Ndërtimi i stabilitetit makroekonomik – menaxhimi dhe rregullimi adekuat
makroekonomik si parakusht i ruajtjes së stabilitetit ekonomik është kyç për
stimulimin e Investimeve, nga ana tjetër rritja e investimeve private është gjithashtu
e domosdodhme për të përballur shumë vështirësi dhe shpërpjestim. Për qdo
investitor, pasqyra reale dhe e sigurtë mbi situatën makroekonomike është me
rëndësi shumë të madhe.
Rregullimi i tregut dhe konkurrenca ligjore – ndonëse tregu i Kosovës është i
liberalizuar për sa i përket regjimit të tregtisë së jashtme dhe bizneset vendase
ballafaqohen me konkurrencën nga importi. Tregu është mjaft i çrregulluar dhe
konkurrenca e ligjshme si forca kryesore nxitëse e stabilitetit ekonomik dhe
racionalitetit të sinjaleve nga tregu ende nuk është vendosur në Kosovë. Përmisimi
i këmbimit tregtar nga prespektiva e realizimit të investimeve direkte private kërkon
masa efektive; krijimi i politikave active ndaj vendeve tjera në funksionim te
konkurrencës së ligjshme, zbatimi i instrumenteve të reciprocitetit.
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Përsosja e sistemit të taksave – masat e mëtejme në politikën tatimore nga aspekti
i nxitjes së investimeve private, kanë të bëjnë me shqyrtimin e lartësisë së
gjithmbarshme të tatimeve për bizneset, sidomos tatimet (doganës dhe TVSH-së).
Zhvillimi i sistemit financiar dhe kreditues – progresi i arritur në funksionimin e
sistemit banker, krijimi i tregut kreditor dhe rritjes së konkurrencës në të e pastaj
rritja e depozitave dhe transaksioneve të bizneseve nepërmjet bankave, janë kushte
tëndërtimit të një sistemi financiar të përshtatshëm dhe stimulativepër investime.
Legjislacioni – është akteri kyq për thithjen e investitorëve të jashtëm dhe vendor,
krijimi i ligjeve të favorshme dhe konkurruese janë akter kryesor për investime të
shumta. (Instituti Riinvest, 2014)
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Mungesa e Investimeve Direkte si ato vendore dhe ndërkombëtare në vendin tonë
janë vertëtë shqetësuese. Zhvillimi jo i favorshëm ekonomik dhe politikat shtetërore
jo adekuate po bëjnë që ne jo vetëm që nuk kemi investime të jashtme por që edhe
ato pak investime që zhvillohen nga autoritetet vendore të fokusohen kryesisht në
tendere për asfaltime të rrugëve, ndërtim të rrjeteve të ujësjellseve, ndërtim dhe
mirëmbajtje të shesheve, etj.
Niveli i ulët i investimeve dhe gjendja ekonomike jo fitimprurëse po ndikojnë direkt
në nivelin e madh të papunsisë.
Gjendja aktuale në vendin tonë vërtetë është shqetësuese, vendi jonë e në veqanti
komunat e vogla gëzojnë resurse të mëdha për zhvillimin dhe thithjen e investimeve
të ndryshme, por fatëkeqsisht politikat vendore (ligjet dhe qeverisja) nuk po
prodhojnë kushte për zhvillim ekonomik dhe gjendje optimiste për Investime të
ndryshme.
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METODOLOGJIA

Punimi nis me një trajtim të zhvillimit ekonomik dhe një analizë empirike të efektit
të Investimeve Direkte në zhvillim ekonomik në Kosovë, gjegjësisht në kumunat e
vogla. Korniza teorike ëshë trajtuar sipas një literature të gjerë dhe bashkëkohore,
ku përfshihen punime kërkimore shkencore, artikuj dhe publikime nga autorë të
ndryshëm. Për arsye te ndikimit të investimeve të ndryshme në rritjen ekonomike të
shtetëve të shumta jam nxitur që të bëjë këtë punim për të parë gjendjen faktike të
zhvillimit ekonomik të vendit. Gjatë punimit jam munduar që shohë edhe rastin e
zhvillimit ekonomik të Shqipërisë si shkak i investimeve të ndryshme ekonomike.
Metodat shkencore, që janë aplikuar gjatë hartimit të këti punimi janë të përcaktuara
nga vetë qëllimi i hulumtimit. Në hartimin e këti punimi, aplikim të veqantë zënë
metodat e analizës statistikore. Metodat krahasuese dhe historike janë aplikuar me
krahasimin e investimeve të bëra në vendet e rajonit në periudha të caktuara. Këto
metoda janë aplikuar në trajtim e lidhshmërisë aplikim-rezultat.
Gjatë hartimit të këtij punimi është shfrytëzuar literature shkencore për të analizuar
problemet me të cilat po ballafaqohet sfera e investimeve dhe se si ne mund të
ndertojmë një ambient të favorshëm për të nxitur rrugen e investimeve të ndryshme
të cilat do duhesh të jenë të fokusuar në komunat e voglasi vende prodhuese për
rritjen ekonomike të vendit.
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REZULTATET

Gjatë këti punimi kemi arritur që të shohim gjendjen ekonomike në Kosovë, kemi
parë se si rritja ekonomike është përcjellë me probleme dhe barrier të ndryshme, pas
rregullimit të statusit si shtet i Pavarur, Kosova pati një fluks të gjërë të opinionit
ndërkombëtar por që pa ndonjë rrezultat të favorshëm në sferën ekonomike.
Investimi nëpër komuna të vogla mund të themi se është jetik për zhvillimin
ekonomik, ne kemi gjetur se veq investimeve lokale dhe atyre pak investimeve
qendrore nuk kemi patur ndonjë investim konkret që do bënte ndryshim në
zhvillimin ekonomik; përjashtuar rastin e investimit në komunën e Deçanit nga zyra
për hidrocentrale e shtetit Austrik me investimin 55 milion euro në ndërtimin e
Hidrocentraleve në këtë komunë. (Qendra Shqiptare për Zhvillim të Qëndrushëm
Energjetik dhe Mjedisor, 2009)
Kemi vërejtur që problemet aktuale janë të sferave të ndryshme të cilat jo pak po
cungojnë mundësin e investimeve, barrierat e shumta egzistojnë si në zhvillimin e
sferes ligjëvënëse dhe asaj ligjëzbatuese, problemeve pronësore, energjetike,
doganore, prodhuese, favorizuese etj.
Ne kemi sygjeruar se për të dalë nga kjo krizë duhet të kemi një ambient të
favorshëm për zhvillim të investimeve, ku theks i veqantë do ti vihët thithjes së
investimeve nga vendet e zhvilluara ndërkombëtare.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Siq e cekëm edhe në literaturën më lartë gjendja ekonomike në Kosovë vertetë lë
shumë për të deshiruar, niveli i investimeve është tejet i varfër mos të themi që nuk
egziston fare edhe ato pak investime që ndodhin nuk janë në favor të komunitetit; si
për nga zhvillimi ekonomik, i rregullimit hapsinor e as i ati për punsim.
Ne jemi munduar që në përfundim të këti punimi ti nxjerr disa nga rekomandimet
kryesore që do siguronin një zhvillim te favorshëm ekonomik:
•

Prioritet nga autoritetet qendrore e lokale për zhvillimin e resurseve që
posedojnë komunat e vogla në Kosovë,

•

Rregullim i hapsirave promovuese të bizneseve,

•

Orjentim në fushata me karakter ndërkombëtar për thithje të investimeve,

•

Investimet shtetërore të orjentohen në vende me potencial adekut,

•

Rregullimi i aspektit ligjorë, që investitorët e huaj dhe vendor të mos ndihen
të kërcenuar për investim,

•

Rregullim i qmimeve doganore për produktet që eksportohen dhe
importohen në kosovë,

•

Qeveria shtetërore duhet të marr shembull, shtete të ndryshme që kanë
përvojë të mjaftushme dhe të suksesshme në thithjen e investimeve,

•

Njohja thellbësore e problemeve aktuale që po cungon investimet nëpër
komuna të vogla,

•

Krijim i një ambienti sa më të favorshem për investime.

Shpresoj që kemi arritur që sado pak të kontribojë në këtë qeshtje me interes mbarë
shtetëror.
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